**Сценарій уроку в 11 класі**

**«Трагедія Бабиного Яру в серці українського народу»**

**Розроблено і проведено**

**Вчителем історії та правознавства**

**Київської гімназії № 283**

**Усатою А.Б.**

**Київ-2016**

***"Так, у Бабиному Яру були розстріляні не тільки***

***євреї, але тільки євреї були розстріляні тут***

***лише за те, що вони були євреями".***

***Радянський письменник-дисидент Віктор Некрасов***

**Мета:** розкрити суть трагедії Бабиного Яру, пояснити її вплив на долю людства, формування історичної пам'яті сучасників, викрити людиноненависницьку політи­ку нацизму, формувати в учнів усвідомлення того, що мир, життя і злаго­да між людьми — найвищі на землі цінності.

**Обладнання**: монтажі, фотографії загиблих воїнів-фронтовиків, книж­кова виставка, плакати «29 вересня 1941 року», «6 листопада 1943 року», «28 жовтня 1944 року», «9 травня 1945 року».

**Використано:** звукозаписи музичних творів В.А.Моцарта, Й.С.Баха, пісні О.Розенбаума, поезії М.Рильського, В.Сосюри, Л. Костенко, Д. Павличка та ін.

***1. Фонова – Моцарт «Реквієм» на фоні музики читає вірш учениця і вчитель говорить свої слова***

***Я слухаю розповідь жінки старенької***

***Про жертв Голокосту, моїх земляків.***

***…Вона ще була тоді зовсім маленькою***

***І дуже любила Вітчизну свою…***

***Вона простягала до сонця долоні,***

***Чекала на світлі та радісні дні,***

***А незабаром – сім’я у полоні,***

***Всюди горять Голокосту вогні.***

***1. Фонова – Моцарт «Реквієм»***

**Вступне слово вчителя.**

Шановні гімназисти! Наш захід присвячено трагічній пам'яті Бабиного Яру. Кожного року 29 вересня за рішенням Верховної Ради України в школах нашої держави проводяться уроки пам'яті. Історію неможливо повернути назад. Але необхідно розповісти про неї всю правду.

**Голокост – єврейською мовою Шоа -** термін буквально означає всеспалення, тобто, переслідування і знищення євреїв нацистами та їх прихильниками після приходу до влади Гітлера і до закінчення Другої Світової війни (1933-1945 рр.)

**Голокост – трагедія, злочин проти людства**, який тривалий час був закритим. Вивчення документів, спогадів доводить, що територія України стала своєрідним полігоном, де нацистські нелюди опрацьовували методи «остаточного розв’язування єврейського питання». Трагедія українських євреїв була не просто частиною Катастрофи європейського єврейства у роки світової війни. Вона стала тією сходинкою, переступивши яку нацисти вирішили остаточно знищити всіх євреїв Європи. Символом Голокосту в Україні став розстріл близько ста тисяч людей, більшість із яких були євреями, у Бабиному Яру (м. Київ)

***2. Відео. «Цей день в історії». 1,45 с.***

Великий Боже, ми з твоєї згоди

Проходимо дорогу в Бабин Яр,

Де смертю ти поєднуєш народи,

Щоб зберегти життя й свободи дар.

Втіши плачі і зойки в тьмі глибокій,

Серця розбиті ласкою вгорни.

Даруй святому праху вічний спокій,

Благословенні, непробудні сни!

Д. Павличко

**1-Ведучий**.

Бабиним Яром називали кручі на околицях міста. Одні казали, що тут колись правив воєвода Бабій, тому за його прізвищем назвали яр; інші стверджували, що до 1917 року там стояв маєток поміщика на прізвисько Баба; треті вважають, що яр одержав назву тому, що жінки збирали там дрова та гриби. Ширина ярів доходила до 300 метрів, глибина до 50 метрів, довжина ярів досягала 3,5 кілометра. Вперше під такою назвою яр згадується в 1401 році, коли власниця корчми, що знаходилась на території урочища, продала ці землі домініканському монастирю. Відтак Яр було пойменовано Бабиним, або, як називали його впродовж XV–XVII ст., – урочищем Бісова (Шалена) Баба.

**2-Ведучий.**

За передвоєнним переписом населення 1939 р. у Києві проживало 846,7 тисячі жителів, зокрема українців — 53,2%, євреїв – 25,5%, росіян - 16,5%.

За переписом населення, який провела Київська міська управа, на 1 квітня 1942 р. у місті проживало 352 139 осіб, з них українців — 281 611, росіян — 50 263, поляків — 7 874, циганів — 40, євреїв — 20.

**3-Ведучий.**

22 червня 1941 року розпочався напад нацистської Німеччини на Радянський Союз. 19 вересня 1941 року після 78 днів оборони радянські війсь­ка залишили м. Київ. У цей же день німецькі війська вступили в місто, встановивши в ньому свій «новий порядок».

**4-Ведучий**.

Смерть і насильство приніс німецький «новий порядок». Першими жертвами Бабиного Яру стали київські підпільники і цига­ни,— їх знищили вже 20 вересня 1941 року.

Акцію знищення єврейського населення організували блискавично й фундаментально. 26 вересня 1941 р. відбулася нарада, на якій розглянули заходи щодо ліквідації єврейського населення міста. Визначили місце розстрілу — Бабин Яр, один з найбільших на території Києва ярів. До Бабиного Яру існували зручні підходи, поряд — залізнична станція Лук'янівка-Товарна, що давало змогу створити враження у приречених переїзду на нове місце проживання.

***3. Відео. Нехама Лившиц. «Колыбельная Бабьего Яра». Вступ і фоном до поезії***

**Читає учень власний вірш**

*Цей день – рана у житті,*

*Коли вмирали без причини,*

*Цей день – жах кровопролиття,*

*Коли летіли душі у височини.*

*Наляканими дорогами до болю,*

*Євреї йшли на обіцянки брудні,*

*Не оминувши своєї смертельної долі,*

*Полягли тисячі в ці осінні дні.*

*Лилися сльози синіми річками,*

*Кричали діти голосом небес,*

*Вбивали всіх, і ворог голими ногами,*

*Ступав на трупи, як голодний пес.*

*За що людей тих так можно не любити?*

*Вони ж звичайні, як і ми всі!*

*Але за бажанням однієї «сверхлюдини»,*

*Вони повинні були зникнути усі.*

*І так жорстоко нищили, вбивали,*

*І наче звір всім серце перегриз.*

*Але не було куди тоді тікати…*

*Вистріл! Пуля! До яру! Вниз…*

**1-Ведучий**.

Близько двох тисяч оголошень українською, російською та німецькою мовами з’явилось на вулицях Києва 28 вересня 1941 р. Підпису не було. Пояснень також. Мешканці міста могли отримати інформацію тільки з тексту: «Взяти з собою документи, гроші, коштовності, а також теплу білизну та інше». «Будуть кудись перевозити», - вважали всі. «Хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний». Отже «хто підпорядкується, розстріляний не буде», думали мешканці Києва. І люди пішли…

**2-Ведучий.**

З раннього ранку 29 вересня 1941 р. через усе місто йшли десятки тисяч киян, вони не знали, що вирушили у свою останню путь. Це були переважно жінки з дітьми, літні люди, які не могли брати активну участь у бойових діях, а, отже, залишалися у воєнному Києві.

Люди несли валізи й вузли, везли хворих і літніх родичів. Родичі й друзі проводжали їх, не підозрюючи про майбутню трагедію. Деякі з них дійшли до Бабиного Яру, звідки вже оточення нікого не випускало. Ті з них, хто не зумів переконати карателів, що він не є євреєм, загинули. Поліцейські змушували здати документи, коштовні речі й роздягнутися. Потім приречених групами підводили до краю глибокого обриву і змушували стати до нього спиною. Із протилежного боку Яру строчив кулемет. Поранених добивали з автоматів.

**3-Ведучий.**

Для України Бабин Яр є символом знищення багатьох інших груп її населення – ромів, українських націоналістів, радянських підпільників, футболістів київського «Динамо», душевнохворих із лікарні імені академіка І.Павлова.

**4-Ведучий.**

Свої "Бабині Яри" є практично в кожній з окупованих нацистами областей України. За такою ж схемою проходило знищення євреїв у більших і малих містах і містечках. Однак масові розстріли були далеко не єдиним методом знищення радянських євреїв.

**Читає**

Звичайний яр, брудний і неохайний,

Тремтливі віти двох блідих осик.

Ні, це не тиша... Незгасимий крик.

Блищить на мокрій ткані крутоярів

Розбите скло старечих окулярів

І дотліває кинутий набік

Скривавлений дитячий черевик.

Могильний вітер з тих ярів повіяв,

Чад смертних вогнищ, пил дрімучих згар.

Дивися Київ! Гнівнолиций Київ,

Як полум'ям метався Бабин Яр.

***4. Відео. «Згадати про 33771 загиблих…»***

**Читає**

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ.

*На початку окупації ми жили на окраїні Києва – Куренівці, що славилася своїми садами та городами. 30 вересня до нас постукали Петро Екель та його син Яків. Тоді ми й дізналися страшну правду – на їхніх очах розстріляли дружину і матір Якова. А вони самі, скориставшись раннім загальним сум’яттям, секундою раніше впали до яру й уціліли серед багатьох трупів. Із настанням темряви вони повзком вилізли з-під тіл убитих. І хоча місце розстрілу суворо охоронялося, батьку й сину все ж удалося вибратися з того клятого яру… (Віктор Чайка, Київ)*

**Читає**

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ.

*21 вересня 1941 р. я був схоплений польовою жандармерією на вулиці та відправлений у тимчасовий табір для військовополонених по вул. Керосинній. Протягом 5-ти днів ув’язненим не давали ні їсти, ні пити… Потім почали вивозити ув’язнених старшого віку та підлітків ніби то для відправки додому. Ми чули постріли десь у районі Бабиного Яру, назад машини поверталися з одягом колишніх в’язнів. Всі зрозуміли, що людей вивозили на розстріл…(Давид Будник)*

**Читає**

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ.

*Небагатьом приреченим на смерть таки пощастило вирватися з яру (з Бабиного Яру врятувалося лише 29 людей). Серед врятованих була й тридцятирічна актриса лялькового театру Діна Миронівна Пронічева (Діна Миронівна Вассерман (1911-1977)). Вона на власні очі бачила майже всі подробиці масового вбивства.*

*Ось уривок з її свідчення:"Перед очима моїми людей роздягали, били, вони істерично сміялися, мабуть, божеволіли, ставали за кілька хвилин сивими. Немовлят виривали в матерів і кидали вгору через якусь піщану стіну, усіх голих шикували по дві-три людини та вели на якесь узвишшя до піщаної стіни, у якій були прорізи. Туди люди входили й не поверталися".*

**1-Ведучий**.

Протягом 29 і 30 вересня було вбито 33771 особу (і ця кількість розстріляних не включає дітей до трьох років, яких теж розстрілювали впродовж цих двох днів). Вдумайтесь в ці страшні цифри: 33771 людських життя, людських доль. Хто вони ці долі?

**2-Ведучий.**

Одночасно з "вирішенням єврейського питання" в Києві так само вчинили і з ромами, знищивши тільки в перші дні масових розстрілів п'ять циганських таборів. В яру знищували в'язнів розташованого неподалік Сирецького концтабору, заручників, засуджених до смерті підпільників та українських патріотів. Загалом за період окупації за різними оцінками тут було знищено від 70 до 200 тисяч людей (найчастіше в різних документах значиться 100 тисяч).

**3-Ведучий.**

6 листопада 1941 року спадковий православний священик (у його родині священики не переводилися 300 років), архімандрит Олександр (Вишняков) виступив перед киянами зі словами: "Фашистські розбійники напали на нашу Батьківщину... Церква Христова благословляє всіх православних на захист священних границь". Зразу після цього його схопили й доправили до Бабиного Яру. Тут православного священика відокремили від приведених на розстріл євреїв, комуністів, підпільників і партизанів. Його роздягнули, прикрутили колючим дротом до хреста й підпалили. Після цього палаючий хрест з людиною штовхнули в яр...

**4-Ведучий.**

*...В павутинні перехресних барв*

*Я палко мрію до самого рання,*

*Щоб бог зіслав мені найбільший дар:*

*Гарячу смерть – не зимне умирання...*

Такі слова говорила українська поетеса Олена   
Теліга. В суботу 7 лютого 1942 року в Києві німці заарештували кількасот інтелігентів. Олена Теліга нехтувала цим виразним попередженням і навіть не змінила місця свого помешкання на вул. Караваївській, 5. 9 лютого її перестерігали не йти до Спілки українських письменників, але вона відмовилася. Гестапівці ще звечора 8 лютого 1942 року засіли в приміщенні Спіілки і наступного дня до третьої години затримували всіх, хто туди приходив, після чого відпустили не приналежних до управи й обслуги Спілки, а решту відпровадили на Короленка, 33, у тюрму гестапо, забравши й чоловіка Олени Михайла Телігу.

***5. Відео. «Люди свободи. О. Теліга». 1,15 с.***

**1-Ведучий**.

У своїй в’язничній камері 35-річна поетеса залишила на стіні такі передсмертні слова, викарбувавши над ними тризуб: «Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга».

Розстріляли Олену й Михайла 21 лютого 1942 року. Полеглі знайшли останній спочинок у Бабиному Яру. Один з катів поетеси, вражений мужністю Олени Теліги, сказав: «Я не бачив ще чоловіків, щоб так героїчно вмирали, як ця гарна жінка».

Тут були знищені голови районних управ міста Києва: професор Махиня, Євген Форостівський з дружиною, Рудь, Чеверда, інженер Романов, професор Лазаренко — директор Київського медінституту, представники громадських організацій Києва: Іван Рогач — головний редактор газети «Українське слово», Ганна Рогач, Іван Ірлявський (Рошко), інші українські письменники і поети, яких об’єднала у Спілку Олена Теліга.

Всього у 1941—1943 роках у Бабиному Яру був розстріляний 621 член Організації Українських націоналістів.

Американському досліднику Мирославу Драгану вдалося встановити місце поховання Олени Теліги — воно розташоване на території Київського телецентру. Тут покоїться прах Олени Теліги та її чоловіка Михайла, її друзів. Тут же поховані і київські підпільники Іван Кудря, Володимир Кудряшов, Віктор Хохлов, Раїса Окіпна — і ще сотні людей, які загинули в катівнях гестапо.

**Читає**

***Пломінний день***

День прозорий мерехтить, мов пломінь,

І душа моя горить сьогодні.

Хочу жити, аж життя не зломить,

Рватись вгору чи летіть в безодню.

Хоч людей довкола так багато,

Та ніхто з них кроку не зупинить,

Якщо кинути в рухливий натовп

Найгостріше слово – Україна.

І тому росте, росте прокляття!

Всі пориви запального квітня

Неможливо в дійсність перелляти,

На землі байдуже-непривітній.

Хочу крикнуть в далечінь безкраю

І когось на допомогу кликать,

Бо душа моя сьогодні грає

І рушає на шляхи великі.

Хай мій клич зірветься у високість

І, мов прапор в сонці, затріпоче,

Хай кружляє, мов невтомний сокіл,

І зриває рідних і охочих!

**О.Теліга**

***6. Відео. «Вшанування пам’яті загиблих в’язнів концтаборів»***

**2-Ведучий.**

Безстрашним бійцем антифашистського підпілля була Тетяна Маркус — член бойової диверсійної групи Володимира Кудряшова. Вона особисто знищила десятки німецьких солдатів і офіцерів, зрадників… виконувала найвідповідальніші доручення по підготовці диверсій. 29 січня 1943 року її молоде життя обірвалося в Бабиному Яру. Тетяні було всього 21 рік.

**3-Ведучий.**

Влітку 1942 року в окупованому Києві сталася ще одна трагічна подія, яка в історію увійшла як «Матч смерті» між Київським «Динамо» та німецькою командою військово-повітряних сил «Люфтваффе». 18 лютого 1943 року — трьох футболістів київського «Динамо»: Миколу Трусевича, Івана Кузьменка та Олексія Клименка, що були в’язнями Сирецького концтабору, розстріляли у Бабиному Яру.

**4-Ведучий.**

Коли наприкінці літа 1943 року стало зрозумілим, що невдовзі окупанти будуть вимушені залишати Київ, вони вирішили прибрати сліди своїх злочинів і руками військовополонених з Сирецького концтабору провели акцію зі спалення тіл убитих.

Дуже швидко мешканці Києва зрозуміли справжні масштаби трагедії. Про події, що відбувалися в Бабиному Яру, почали говорити не тільки пошепки, а й уголос.

**Читає**

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ.

*У серпні 1943 року мене з групою ув’язнених перекинули в табір «Бабин Яр». Нас, закутих в кайдани, змушували розкопувати трупи раніше розстріляних людей, а потім спалювати в печах. Печі робили із розібраних кам’яних пам’ятників цвинтаря та металевих конструкцій, на які пошарово клали трупи й дрова та обливали нафтою. Одна піч вміщували 2 тисячі трупів. Потім спеціальними трамбівками розбивали обвуглені кістки, просівали через сито. Якщо траплялися золоті речі, наприклад, зубні коронки – забирали гітлерівці. Попіл розсіювали по дну яру. 8-9 разів на день фашисти привозили живих в’язнів і тут же, в машинах, труїли їх чадним газом, а нас змушували вкладати трупи в печі… (Давид Будник)*

**Читає**

Поетеса Ліна Костен­ко писала:

*Гілку показали на вербі.*

*Широко руками розвели.*

*Кажуть люди: десь тут у долині*

*Всі живцем закопані були.*

*Тут Одарка, невсипуща мати,*

*Миротвориця дитячих чвар.*

*Тут Лаврін, прислів'ями багатий,*

*І Кривенко, сивий чоботар.*

*Тут Юрко і чорноока Хана,*

*Всі малі товариші мої.*

*Тут земля, а в ній глибока рана,*

*Не чіпайте, боляче землі!*

**1-Ведучий**.

Усі 778 днів німецької окупації в Києві тривали розстріли і насильства. Злочини в Бабиному Яру пере­вершили всі відомі до цього часу трагедії. Але це не тільки трагедія мину­лої війни, це урок на майбутнє, який знову і знову нагадує, як важливо запобігати насильству та берегти мир.

Схилимо голови на знак шани та пам’яті за невинно убієнними жорстокими катами. Просимо вшанувати хвилиною мовчання пам’ять жертв Бабиного Яру, жертв Голокосту.

*Учасники уроку тримаючи лампадки в руках розмістилися в залі та на сцені.*

**7. Аудіо. Метроном. 0,45 с.**

**2-Ведучий.**

Бабин Яр поступово стає важливим символом збереження національної пам’яті українського народу, його християнських коренів. Час може зарубцювати рани. Та він безсилий загасити нашу пам’ять. Шовінізм і ксенофобію не можна перемогти лише силовими чи чисто політичними методами. Боротьба з цим злом проходить через душі людей. Крапку може поставити лише перемога людського розуму та волі. Відомості про події, що сталися в Бабиному Яру, як незаперечні факти звірств гітлерівців на окупованих територіях, були долучені до обвинувачень під час Нюрнберзького процесу над гітлерівськими злочинцями.

**3-Ведучий.**

Народе, що дав геніїв великих,

Народе, що несеш із світових глибин

Високий чесний дух серед обмовин диких,

Низький тобі уклін!

Нас хліб живив один, одні поїли води,

Ділили, як брати, ми радість і печаль.

І нам за землю цю, за цвіт її свободи

Життя віддать не жаль.

Нас не зломить повік, бо ми не поодинці,

А попліч ідемо крізь темряву негод...

Не умирать, а жить, євреї, українці!

Нехай живе народ!

*М. Рильський*

***8. Фонова мелодія «Адажио»***

**Заключне слово вчителя.**

Нині Бабиного Яру фактично немає, його зрівняли із землею. Тут проклали дороги й трасу метрополітену станції Дорогожичі, телевежу, спорткомплекс, побудували житлові квартали, розбили парк. Лише верхів’я урочища Бабин Яр у межах вулиць Дорогожицької, Мельникова, О. Теліги та Оранжерейної залишилося незабудованим — як свідчення трагедії світового масштабу, місце історичної пам’яті.

Людей, які були готові на самопожертву заради іншого, почали називати Праведниками народів світу. Присвоєння звання Праведник світу виражає собою прагнення єврейського народу віддати шану іншим національностям, які, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв під час фашистської навали. Визнані Праведником світу отримують медаль і Почесну грамоту, а їхні імена увічнюють в Яд ва­Шемі на Горі Пам’яті в Єрусалимі. Найбільше Праведників, які ризикували власним життям заради порятунку інших, було у Польщі — 6620, Голландії — 5516. Франції — 3925 та Україні — 2544 особи.

Річниця трагедії Бабиного Яру завжди була й залишається приводом не тільки згадати про жертв війни та Голокосту, але й вшанувати героїв опору нацизму, що стали взірцем взаємоповаги між народами, прикладом духовного подвигу заради порятунку життя людей.

**9. Танець 11 класу «Молитва»**

**За кулісами учень читає вірш**

*Боже великий, всевладний,   
Яви нам свою могутність,   
Дай розпізнати правду,   
 — Праведників не забудь.   
 Дивляться в твої очі   
 Мільйони скатованих душ.   
Пригорни їх, посели на спочинок,*

*Та їхнього сну не порушай!   
Заступи нас і нашу державу   
 Од кривавих, лютих негод.*

*Всі ми — сущі, усопші, прийдешні   
 — Твій , безсмертний народ!*